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ABSTRAKT
Biznesi ndërkombëtar është një koncept mjaftë i gjerë dhe i komplikuar, si i tillë ai
përmban në vete faktorë të rëndësishëm. Biznesi ndërkombëtar eksporton mallrat dhe
shërbimet e tij në të gjithë botën. Kjo ndihmon për të fituar valutë të vlefshme. Kjo valutë e
huaj përdoret për të paguar importet. Shkëmbimi i huaj ndihmon për ta bërë biznesin më
fitimprurës dhe për të forcuar ekonominë e vendit të tij.
Globalizimi nënkupton shpejtimin e lëvizjeve dhe shkëmbimeve (të qenieve njerëzore,
mallrave dhe shërbimeve, kapitalit, teknologjive ose praktikave kulturore) në të gjithë
planetin. Një nga efektet e globalizmit është se promovon dhe rrit ndërveprimet midis
rajoneve të ndryshme dhe popullsive në të gjithë globin. Që globalizimi të arrijë potencialin
e tij të plotë, të gjitha qeveritë duhet të marrin më seriozisht pasqyrën thelbësore të dhënë
nga ekonomia që tregjet e hapura duhet të shoqërohen me politika që i bëjnë ndikimet e tyre
më pak të dëmshme dhe më përfituese për popullatën në përgjithësi
Ky punim jep një pasqyrë të biznesit ndërkombëtar si koncept duke analizuar në vete edhe
faktorët që i japin qëndrueshmërinë atij. Gjatë realizimit të punimit ka pasur ndërlidhje dhe
ndeshje mes mendimeve të autorëve të ndryshëm lidhur me temën. Kryesisht ky punim
është realizuar duke shfrytëzuar burimet sekondare, dhe aplikuar metodën kualitative,
krahasuese, si dhe përpilimin e një pyetësori në fund për vërtetimin e hipotezave të
parashtruara.
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HYRJE

Biznesi ndërkombëtar ka një pjesë të rëndësishme në GDP në vende të ndryshme.
Kompanitë e ndryshme nga vende të ndryshme janë duke kërkuar mundësi të reja rritjeje
përtej kufijve të vendit të tyre. Për shkak të tregtisë ndërkombëtare, sektorë të rëndësishëm
të ekonomive mund të stimulohen, siç janë sektorët e transportit dhe TIK. Kështu, biznesi
ndërkombëtar mund të jetë i rëndësishëm për biznesin, për shkak të perspektivave të rritjes
së fitimeve, varësisë së zvogëluar nga tregjet e njohura, zgjerimit të biznesit, etj. Rritja e
biznesit ndërkombëtare ndër vite ka qenë rezultat i procesit të globalizmit. Kështu, si
konsumatorët ashtu edhe kompanitë tani mund të zgjedhin nga një gamë më e gjerë e
produkteve dhe shërbimeve.
Globalizimi i referohet ndërvarësisë midis vendeve që vijnë nga integrimi i aspekteve të
ndryshme të ekonomisë, siç është tregtia. Biznesi ndërkombëtar mund të stimulojë rritjen
ekonomike të vendeve që tani janë kaq të ndërlidhura. Aktualisht, globalizimi nuk mund të
injorohet nga bizneset, për shkak të mundësive që ofrojnë tregjet e huaja. Globalizimi ka
rezultuar në ndërlidhje më të madhe midis tregjeve në të gjithë botën dhe rritje të
komunikimit dhe vetëdijes për mundësitë e biznesit në cepat e largëta të globit. Më shumë
investitorë mund të përdorin mundësi të reja investimi dhe të studiojnë tregjet e reja në një
distancë më të madhe se më parë. Rreziqet e mundshme dhe mundësitë e fitimit janë brenda
mundësive më të lehta falë teknologjisë së përmirësuar të komunikimit. Qëllimi i këtij
hulumtimi është shpjegimi i një koncepti të përgjithshëm mbi biznesin ndërkombëtar dhe
faktorëve që e bëjnë atë të qëndrueshëm në një arenë ndërkombëtare, në vazhdim janë
përmendur edhe barrierat kryesore që mund të hasen gjatë penetrimit të ndonjë biznesi në
një vend të huaj, me qëllim të njohjes dhe pse jo edhe parandalimit të tyre. Janë parashtruar
15 pyetje në anketën e përpiluar më poshtë përmes Google Forms, pyetje këto që ju janë
drejtuar bizneseve të industrive të ndryshme që operojnë në vendin tone dhe jashtë saj, në
bazë të këtyre pyetjeve është akseptuar edhe hipoteza e thjeshtë (H0) e dhënë paraprakisht e
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cila tregon se faktorët ekonomik, politik, social dhe mjedisor ndikojnë në qëndrueshmërinë
e biznesit në arenën ndërkombëtare.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Biznesi Ndërkombëtar

Biznesi ndërkombëtar përfshin të gjitha aktivitetet tregtare që ndodhin për të promovuar
transferimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, njerëzve, ideve dhe teknologjive përtej
kufijve kombëtarë.
Ai përfshin importimin dhe eksportimin e lëvizjes ndërkombëtare të mallrave, të
punësuarve, teknologjisë, licencimit dhe ekskluziviteti të pronësisë intelektuale (markat,
patentat, të drejtat e autorit etj). Biznesi ndërkombëtar përfshin investime në pasuri
financiare dhe të paluajtshme në sistemet e depozitimit dhe shpërndarjes së huaj, dhe
importi i mallrave formon një vend të huaj në një vend të dytë të huaj për shitje të
mëpasshme lokale është pjesë e biznesit ndërkombëtar. Përveç firmave individuale, qeveria
dhe agjencitë ndërkombëtare mund të përfshihen në transaksione të biznesit ndërkombëtar.
Kompanitë dhe vendet mund të shkëmbejnë lloje të ndryshme të pasurive fizike dhe
intelektuale. Këto pasuri mund të jenë produkte, shërbime, kapje, teknologji, njohuri ose
punë. Bota po bëhet shpejt një fshat global ku nuk ka kufij për të ndaluar tregtinë dhe
komunikimin e lire. Duke mbajtur ritmin me të, mënyra se si ne bëjmë biznes ka ndryshuar
në një mënyrë të paparë. Konkurrenca, në tregun global, është në kulmin e saj, ku të gjitha
kompanitë duan të shesin mallrat e tyre për të gjithë, kudo në botë. Biznesi ndërkombëtar
kryesisht merret me çështjet që kanë të bëjnë me kompanitë ndërkombëtare dhe qeveritë në
transaksione të mërzitshme. Eshtë një term i gjerë, duke përfshirë jo vetëm lëvizjen e
mallrave dhe shërbimeve, por edhe aspekte të ndryshme (B, Donald, 2013) (G, John, 2013)
(M, Michael, 2013) (N, Jeanne, 2013).
Biznesi ndërkombëtar ndodh në forma të ndryshme, siç janë :
•

Lëvizja e mallrave nga një vend në tjetrin (eksport, import, tregti);

•

Marrëveshjet kontraktuale që lejojnë firmat e huaja të përdorin produkte,
shërbime dhe procese nga kombet e tjera (licencimi, franshizimi);
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•

Formimi dhe operimi i shitjeve, prodhimit, kërkimit dhe zhvillimit si dhe
lehtësirave të shpërndarjes në tregjet e huaja.

Një pjesë thelbësore e biznesit ndërkombëtar është të kuptuarit e historisë së tregtisë
ndërkombëtare dhe çfarë motivon vendet të inkurajojnë ose dekurajojnë tregtinë brenda
kufijve të tyre. Kompanitë reagojnë ndaj këto stimuj dhe rregullore afariste pasi vlerësojnë
me cilat shtete të bëjnë biznes dhe në të cilat për të investuar. Qeveritë shpesh inkurajojnë
investimet e huaja në vendin e tyre ose në një tjetër vend duke siguruar kredi dhe stimuj për
bizneset në vendin e tyre amë, si dhe bizneset në vendi pranues për të hapur rrugën për
investime dhe tregti në vend (G, John, 2013).
2.1.1 Definimete Biznesit Ndërkombëtar
“Biznesi ndërkombëtar përfshin një gamë të plotë të shkëmbimeve ndërkufitare të mallrave,
shërbimeve ose burimeve midis dy ose më shumë kombeve” (M, Carpenter, 2011).
“Globalizimi i referohet rritjes së lidhjes globale, integrimit dhe ndërvarësisë së sferave
ekonomike, sociale, teknologjike, kulturore, politike dhe mjedisore” (Grozdanovska, ,
2017).
2.1.2 Racionaliteti
Në përgjithësi, kompanitë shkojnë ndërkombëtarisht sepse dëshirojnë të rriten ose zgjerojnë
operacionet. Përfitimet e hyrjes në tregjet ndërkombëtare përfshijnë krijimin e më shumë të
ardhurave, konkurrencën për shitje të reja, mundësi investimi, diversifikimin, uljen e
kostove dhe rekrutimin e talenteve të reja (Kokemuller, 2020).
Sipas tij tregjet ndërkombëtare evoluojnë me shpejtësi dhe shumë shpesh ndërmarrjet
luftojnë të vazhdojnë me strategjinë tyre për të qenë pjesë e tregut ndërkombëtar. Prandaj
është e arsyeshme të themi se operacionet ndërkombëtare të shumë ndërmarrjeve do të
përbëhen nga një kolazh i operacioneve të tregut të vendit që ndjek objektiva të ndryshme
në çdo kohë. Kjo, nga ana tjetër, sugjeron që shumica e kompanive do të miratojnë mënyra
të ndryshme hyrëse për tregje të ndryshme. Sidoqoftë, më shpesh është që kompanitë të
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evoluojnë një model që ndiqet pothuajse në të gjitha tregjet. Kjo zakonisht fillon me hyrjen
në treg përmes një kanali të shpërndarjes indirekte, zakonisht një distributori ose agjenti i
pavarur lokal. Meqenëse ka shumë arsye të mira për tu bërë global, nuk ka qasje të drejtë
ose të gabuar për të hyrë në tregun ndërkombëtar. Ndër tjerash ai paraqet edhe disa pika
kryesore pse bizneset zgjeron ndërkombëtarisht (Kokemuller, 2020).
Tabela 1 Racionaliteti i Bizneseve Ndërkombëtare

Përmirësimi i marzhave të fitimit
Konkurrencë për shitje të reja
RACIONALITETI

Diversifikim i afarizmit
Rekrutim i talentit të ri
Kërkesa e lartë

(Kokemuller,2020)

•

Përmirësimi i marzheve të fitimit

Përmirësimi i marzheve të fitimit është një nga arsyet më të zakonshme për të hyrë në
tregjet ndërkombëtare. Kur strategjitë e rritjes përdoren në nivelin kombëtar, rruga tjetër
është shpesh kërkimi i rritjes ndërkombëtare. Shpërndarja e produkteve tuaja në vende
shtesë rrit bazën e klientit. Ndërsa ofroni zgjidhje bindëse dhe ndërtoni besnikëri në tregjet
ndërkombëtare, të ardhurat forcohen dhe përshkallëzohen gjithashtu (Kokemuller, 2020).
•

Konkurrencë për shitje të reja

E lidhur ngushtë me qëllimin e marzheve të përmirësuara të fitimit është dëshira për të
rritur shitjet. Edhe nëse operatorët e ndërmarrjeve në përgjithësi janë të kënaqur me nivelet
e të ardhurave, zgjerimi ndërkombëtar mund të përmirësojë më tej të ardhurat e
5

përgjithshme. Gara për tu zgjeruar ndërkombëtarisht shpesh ka të bëjë me praninë në tregjet
e huaja. Të jesh i pari që mbërrin në një treg të ri mund të ofrojë avantazhe të rëndësishme
(Kokemuller, 2020).
•

Diversifikimi i afarizmit

Zgjerimi ndërkombëtar lejon që një kompani të diversifikojë biznesin e saj në disa mënyra
kryesore. Së pari, përhapet rreziku i ngadalësimit të kërkesës në shumë vende. Nëse asnjë
treg nuk fiton ose humbet interes për ofertat tuaja, mund ta kapni suksesin në vendet e tjera.
Përveç kësaj, mund të lidheni me furnizuesit në tregjet ndërkombëtare dhe të përfitoni nga
materialet e papërpunuara dhe burimet e disponueshme në tregjet e vendit. Gjithashtu,
kompanitë shpesh rrisin inovacionin dhe zhvillojnë ndryshime shtesë të zgjidhjeve të tyre
kur ato veprojnë në shumë vende. Diversifikimi i produktit në mënyrë të ngjashme na
izolon nga rreziqet e rënies së interesit për një artikull të veçantë (Kokemuller, 2020).
•

Rekrutimi i ‘talentit’ të ri

Operimi në tregjet ndërkombëtare gjithashtu i jep biznesit qasje në një grup talentesh më të
madh dhe më të larmishëm. Punonjësit që flasin gjuhë të ndryshme dhe kuptojnë kultura të
ndryshme rrisin lidhjet me një bazë më të gjerë klientësh. Pasja e një marke ndërkombëtare
që është e njohur mirë do të ftojë talentin më të lartë në kompani. Bizneset gjithashtu mund
të strukturojnë ekipe globale të punës në një mënyrë që lejojnë sinergji në ndërtimin e një
marke globale (Kokemuller, 2020).
•

Kërkesa e Lartë:

Kërkesa mbetet e lartë për produktet e huaja edhe kur ato konsiderohen një produkt luksoz
brenda tregut në zhvillim. Arsyet kryesore janë tërheqja e Markës së Huaj dhe përfaqësimi i
fuqisë financiare dhe të konsumit, potenciali për produkte inferiorë brenda tregut të
brendshëm. Sidoqoftë, para hyrjes në treg duhet të bëhet një studim fizibiliteti
ndërkombëtar për të siguruar një strategji të saktë të hyrjes në treg për kompaninë hyrëse.
Kërkesa e Lartë është shtytësi i dytë kryesor është shoferi kryesor brenda arsyeve kryesore
për të hyrë në Tregjet Ndërkombëtare. Pjesëmarrja në biznesin ndërkombëtar lejon që
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vendet të shfrytëzojnë avantazhin e tyre krahasues. Koncepti i avantazhit krahasues do të
thotë që një komb ka një avantazh ndaj kombeve të tjera përsa i përket qasjes në tokë,
burime, punë dhe kapital të përballueshëm. Me fjalë të tjera, një vend do të eksportojë ato
produkte ose shërbime që përdorin faktorë të bollshëm të prodhimit.
Gjithashtu thekson se biznesi ndërkombëtar gjithashtu rrit konkurrencën ne tregjet e vendit
dhe prezanton mundësi të reja në tregjet e huaja. Konkurrenca globale inkurajon kompanitë
të bëhen më inovative dhe më efikase në përdorimin e tyre të burimeve.
Kompanitë shkojnë ndërkombëtare për një larmi arsyesh por qëllimi tipik është rritja ose
zgjerimi i ndërmarrjeve. Kur një kompani punëson punonjës ndërkombëtarë ose kërkon
kërkime për tregje të reja jashtë vendit, një strategji ndërkombëtare mund të ndihmojë në
diversifikimin dhe zgjerimin e një biznesi. Sipas tij globalizimi ekonomik është procesi
gjatë të cilit bizneset zgjerojnë me shpejtësi tregjet e tyre për të përfshirë klientët globalë.
Një zgjerim i tillë është i mundur pjesërisht sepse përparimet teknologjike përgjatë shekullit
të 20 e lehtësuan komunikimin global (Kokemuller, 2020).
Arsyeja themelore pas biznesit ndërkombëtar është se vendet nuk mund të prodhojnë në
mënyrë të barabartë mirë ose lirë gjithçka që u nevojitet. Kjo për shkak të shpërndarjes së
pabarabartë të burimeve natyrore midis tyre ose ndryshimeve në nivelet e tyre të
produktivitetit. Disponueshmëria e faktorëve të ndryshëm të prodhimit të tilla si puna,
kapitali dhe lëndët e para që kërkohen për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të
ndryshme ndryshojnë midis kombeve. Për më tepër, produktiviteti i punës dhe kostot e
prodhimit ndryshojnë midis kombeve për shkak të arsyeve të ndryshme socio-ekonomike,
gjeografike dhe politike. Për shkak të këtyre dallimeve, nuk është e pazakontë të gjesh që
një vend është në një pozitë më të mirë për të prodhuar produkte me cilësi më të mirë ose
me kosto më të ulët se sa ato që mund të bëjnë kombet e tjera. Me fjalë të tjera, mund të
themi se disa vende janë në një pozitë të favorshme në prodhimin e mallrave dhe
shërbimeve të zgjedhura, të cilat të tjera vendet nuk mund ta prodhojnë atë në mënyrë
efektive dhe efikase dhe anasjelltas. Si rezultat, secili vend e gjen të dobishëm të prodhojë
ato mallra dhe shërbime të zgjedhura që mund të prodhojë në mënyrë më të efektshme dhe
më efikase në shtëpi, dhe të sigurojë pjesën tjetër përmes tregtisë me vendet e tjera që
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vendet e tjera mund të prodhojnë me kosto më të ulët. Kjo është pikërisht arsyeja pse
vendet bëjnë tregti me të tjerët dhe përfshihen në atë që njihet si biznes ndërkombëtar
(Kokemuller, 2020).
2.1.3 Përfitimet e Biznesit Ndërkombëtar
Duke funksionuar si një kompani shumëkombëshe u lejon bizneseve qasje në tregje të reja
dhe mundësi të reja për të rritur rrjedhën e të ardhurave të tyre. Gjithashtu, krijimi i
lehtësive në tregje me ritme jashtëzakonisht të larta të rritjes së të ardhurave për një numër
të madh të linjave të produkteve është një mënyrë efektive për të kompensuar rënien e
shitjeve në tregjet e tjera. Në këtë mënyrë, veprimi ndërkombëtar zvogëlon besimin e një
kompanie në tregun e saj të shtëpisë, gjë që zvogëlon rrezikun e fluksit të parave (Amadeo,,
2020)
Për më tepër, duke vepruar në shumë vende, kompanitë mund të fitojnë qasje në burimet
lokale, të tilla si çeliku ose drithërat. Këto kompani gjithashtu mund të pësojnë përfitime të
tjera nga operimi në vend, siç janë kostot më të ulëta të punës, hyrja në pajisjet e prodhimit
të furnitorëve dhe shpërndarja më efikase e produkteve në tregjet lokale, të cilat mund të
ulin kostot për njësi të produktit me një shumë të konsiderueshme.Më tutje ajo vazhdon se
diferencimi do të thotë që kompanitë japin përfitime më të mira se kushdo tjetër. Një firmë
mund të arrijë diferencimin duke siguruar një produkt unik ose me cilësi të lartë. Një
metodë tjetër është ta dorëzoni atë më shpejt. Një e treta është të tregtosh në një mënyrë që
të arrijë klientët më mirë. Një kompani me një strategji diferencimi mund të ngarkojë një
çmim premium. Kjo do të thotë se zakonisht ka një diferencë më të lartë fitimi
(Amadeo, 2020).

Kompanitë zakonisht arrijnë diferencimin me inovacionin, cilësinë ose shërbimin ndaj
klientit. Inovacioni do të thotë se ato plotësojnë të njëjtat nevoja në një mënyrë të re. Një
shembull i shkëlqyeshëm i kësaj është Apple. IPod ishte inovativ sepse i lejonte përdoruesit
të luanin çfarëdo muzike që dëshironin, në çdo mënyrë. Cilësia do të thotë që firma ofron
produktin ose shërbimin më të mirë.

8

Sipas saj fokus do të thotë që drejtuesit e kompanisë e kuptojnë dhe i shërbejnë tregut të
tyre të synuar më mirë se kushdo tjetër. Ata ose përdorin lidershipin e kostos ose
diferencimin për ta bërë atë. Çelësi i një strategjie të suksesshme të përqendrimit është të
zgjidhni një treg shumë specifik të synuar. Shpesh është një vend i vogël që ndërmarrjet më
të mëdha nuk i shërbejnë
(Amadeo, 2020).

2.1.4 Sfidat e Biznesit Ndërkombëtar
Gerard Hendrik Hofstede ishte një psikolog social holandez, i mirënjohur për studimin e tij
pionier mbi grupet dhe organizatat ndërkulturore. Ndër të tjerave sa i përket fushës së
ekonomisë ai mendon se një nga çelësat e suksesit të biznesit është afërsia për tër tregtuar
ndërkombëtarisht dhe pjesëmarrësit përpiqen rregullisht të nxjerrin mënyra se si të merren
me sfiden e konkurrencës së mbetur ndërsa rritin biznesin ndërkombëtarisht. Zgjerimi
ndërkombëtar mund të jetë një propozim i biznesit tërheqës dhe fitimprurës, dhe ai, në të dy
tregjet e zhvilluara dhe ato në zhvillim, ofron një pasuri të mundësive të reja.
Sipas tij ndërsa perspektiva e afarizmit ndërkombëtar afrohet, ka sfida me të cilat përballen.
Globalizimi i referohet ndërvarësisë ekonomike në rritje në mes të vendeve si pasqyruar në
rritjen e flukseve ndërkufitare të tre llojeve të mallrave: mallrave dhe shërbimeve, kapitalit
dhe njohurive, ai gjithashtu mund t'i referohet integrimit më të ngushtë të vendeve dhe
popujve të botës , të sjellë nga ulja e madhe e kostove të transportit dhe komunikimit, dhe
prishja e barrierave artificiale në rrjedhën e mallrave, shërbimeve, kapitalit, njohurive dhe
njerëzit përtej kufijve.
Ka pasur theksime të shumta nga studiuesit mbi rëndësinë e adoptimit të një qasjeje
strategjike globale ndaj biznesit. Strategjia optimale për trajtimin e tregjeve globale ka qenë
çështje mosmarrëveshjeje. Shpesh studiuesit propozojnë një pamje evolucionare të
strategjisë, e cila shkon nga një strategji e thjeshtë ndërkombëtare në zgjidhje të sofistikuara
transnacionale (Hofstede, 2011).
•

Indeksi i distancës së energjisë (PDI)
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Kjo i referohet shkallës së pabarazisë që ekziston - dhe pranohet - midis njerëzve me dhe pa
fuqi. Një rezultat i lartë PDI tregon që një shoqëri pranon një shpërndarje të pabarabartë,
hierarkike të pushtetit, dhe se njerëzit e kuptojnë "vendin e tyre" në sistem. Një rezultat i
ulët PDI do të thotë që pushteti është i ndarë dhe shpërndahet gjerësisht, dhe që anëtarët e
shoqërisë nuk pranojnë situata kur pushteti shpërndahet në mënyrë të pabarabartë
(Hofstede, Power Distance, 2014).
•

Kultura dhe kostot e të bërit biznes:

Vende të ndryshme kanë vlera dhe standarde të ndryshme kulturore. Kultura është
programimi kolektiv i mendjes që dallon anëtarët e një grupi njerëzor nga një tjetër.
Hofstede identifikoi dimensionet kryesore të kulturës që ndikojnë në praktikat e punës në
vende të ndryshme:

Tabela 2 Dimensionet e Kulturës së Hofstede
Distanca e Energjisë
Shmangia e Pasigurisë
Individualizmi kundrejt Kolektivizmit
Mashkulloria ndaj Feminitetit
Orientimi Afatgjatë dhe Afatshkurtër
(Hofstede 2014, 2015)
•

Indeksi i Shmangies së Pasigurisë (UAI)

Ky dimension përshkruan se sa mirë njerëzit mund të përballen me ankthin. Në shoqëritë që
vlerësojnë shumë për Shmangien e Pasigurisë, njerëzit përpiqen ta bëjnë jetën sa më të
parashikueshëm dhe të kontrollueshëm sa të jetë e mundur. Nëse zbulojnë se nuk mund të
kontrollojnë jetën e tyre, ata mund të joshen të ndalojnë të përpiqen. Këta njerëz mund t'i
referohen "maçanës", ose ta vendosin fatin e tyre "në duart e Zotit". Njerëzit në vendet me
rezultate të ulëta të UAI janë më të qetë, të hapur ose gjithëpërfshirës.

Hofstede

argumenton se ju mund të gjeni njerëz në vendet me rezultate të larta, të cilët janë të

10

përgatitur të përfshihen në sjellje të rrezikshme, pikërisht sepse zvogëlon paqartësitë, ose në
mënyrë që të shmangni dështimin (Hofstede, Uncertainty Avoidance, 2015).
•

Individualizmi kundrejt kolektivizmit (IDV)

Kjo i referohet forcës së lidhjeve që njerëzit kanë me të tjerët brenda komunitetit të tyre.
Një rezultat i lartë IDV tregon lidhje të dobët ndërnjerëzore midis atyre që nuk janë pjesë e
një "familjeje" thelbësore. Këtu, njerëzit marrin më pak përgjegjësi për veprimet dhe
rezultatet e të tjerëve. Sidoqoftë, në një shoqëri kolektiviste, njerëzit supozohet të jenë
besnikë ndaj grupit të cilit i përkasin, dhe, si këmbim, grupi do të mbrojë interesat e tyre.
Vetë grupi është normalisht më i madh, dhe njerëzit marrin përgjegjësi për mirëqenien e
njëri-tjetrit (Hofstede, Individualisme versus Collectivisme, 2014).
•

Mashkullësia kundrejt Feminitetit (MAS)

Kjo i referohet shpërndarjes së roleve midis burrave dhe grave. Në shoqëritë mashkullore,
rolet e burrave dhe grave mbivendosen më pak, dhe burrat pritet të sillen në mënyrë
konfirmuese. Demonstrimi i suksesit tuaj, dhe të qenit i fortë dhe i shpejtë, shihen si
karakteristika pozitive. Sidoqoftë, në shoqëritë femërore ka një mbivendosje të madhe
midis roleve mashkull dhe femër, dhe modestia perceptohet si një virtyt. Rëndësi më të
madhe i kushtohet marrëdhënieve të mira me mbikëqyrësit tuaj të drejtpërdrejtë, ose punës
me njerëz që bashkëpunojnë mirë me njëri-tjetrin (Hofstede, Masculinity versus
Femininity, 2014).
•

Orientimi afatgjatë kundrejt afatshkurtër

Ky dimension u përshkrua fillimisht si "Pragmatik Versus Normativ (PRA)". I referohet
horizontit kohor që njerëzit në një ekran të shoqërisë. Vendet me një orientim afatgjatë
priren të jenë pragmatikë, modestë dhe më të mbytur. Në vendet me orientim afatshkurtër,
njerëzit kanë tendencë të bëjnë më shumë theks mbi parimet, konsistencën dhe të vërtetën,
dhe janë zakonisht fetarë dhe nacionalistë (Hofstede, 2015).
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2.2

Elementi i Qëndrueshmërisë së BiznesitNdërkombëtar

Sipas Norwich University (2017) në Northfield, Vermond globalizimi vazhdon të ndikojë
në ekonomitë botërore, pasi tarifat e ulura, komunikimet e zgjeruara dhe lëvizja e shtuar e
kapitalit kanë lejuar kompanitë të lidhen me tregjet financiare globale dhe të zgjerojnë
bizneset e tyre ndërkombëtarisht. Sidoqoftë, zgjerimi i suksesshëm në tregjet e reja të huaja
kërkon që ndërmarrjet të miratojnë strategji biznesi ndërkombëtare që përshtaten më mirë
me nevojat dhe aftësitë e tyre. Biznesi ndërkombëtar përfshin marrëdhëniet me aktorët e
huaj, punonjësit, konsumatorët dhe qeveritë, dhe për këtë arsye, menaxherët e biznesit
duhet të marrin parasysh shumë faktorë kur kryejnë biznes në tregjet globale, siç janë
konkurrenca, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit dhe strategjia e çmimeve. Për të zgjeruar
me sukses bazën e tyre të konsumatorit dhe për të rritur përfitimin përmes
ndërkombëtarizimit, kompanitë duhet të shpenzojnë kohën dhe burimet e nevojshme për të
kuptuar mundësitë e tregut global dhe të zgjedhin strategjitë e duhura të biznesit
ndërkombëtar (Norwich University, 2017).

Figura 1Elementet e qëndrueshmërisë së biznesit

(Norwich University, 2017)
Katër lloje të strategjive të biznesit ndërkombëtar, janë të prezantuara në vazhdim:
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1

Ndërkombëtare

Përdorimi i një strategjie ndërkombëtare nënkupton përqendrimin në eksportimin e
produkteve dhe shërbimeve në tregjet e huaja, ose anasjelltas, importimin e mallrave dhe
burimeve nga vendet e tjera për përdorim të brendshëm. Kompanitë që përdorin një
strategji të tillë shpesh janë me seli ekskluzive në vendin e origjinës, duke i lejuar ata të
anashkalojnë nevojën për të investuar në staf dhe lehtësira jashtë shtetit. Bizneset që
ndjekin këto strategji shpesh përfshijnë prodhues të vegjël lokalë që eksportojnë burime
kryesore në kompani më të mëdha në vendet fqinje. Sidoqoftë, ky model nuk është pa sfida
të rëndësishme të biznesit, si krijimi i ligjshëm i shitjeve lokale dhe zyrave administrative
në qytete të mëdha ndërkombëtarisht; administrimi i logjistikës globale që përfshin
importin, eksportin dhe prodhimin e produkteve; dhe sigurimin e respektimit të rregullave
të huaja të prodhimit dhe tregtisë (Norwich University, 2017).
2

Multi-familje

Ndër tjera ata theksuan se në mënyrë që një biznes të miratojë një strategji biznesi shumështëpiake, ai duhet të investojë në vendosjen e pranisë së tij në një treg të huaj dhe të
përshtatë produktet ose shërbimet e tij për bazën lokale të klientit. Në krahasim me
marketingun e produkteve të huaja për klientët që mund të mos i njohin ose kuptojnë
fillimisht ato, kompanitë modifikojnë ofertat e tyre dhe ripozicionojnë strategjitë e tyre të
marketingut për t'u angazhuar me zakone të huaja, tipare kulturore dhe tradita. Bizneset
shumë-shtëpiake shpesh i mbajnë selitë e ndërmarrjeve të tyre në vendin e origjinës, por ato
zakonisht krijojnë selinë jashtë shtetit, të quajtur filialet, të cilat janë të pajisur më mirë për
t'u ofruar konsumatorëve të huaj versione specifike për rajonin e produkteve dhe
shërbimeve të tyre. Këto kompani shpesh marrin me qira ndërtesa jashtë vendit për të
shërbyer si zyra shitjesh, pajisje prodhuese ose depo për operacionet e shërbimit të strehimit
(Norwich University, 2017).
3

Globale

Në përpjekje për të zgjeruar bazën e tyre të klientit dhe për të shitur produkte në më shumë
tregje të huaja, kompanitë që ndjekin një strategji globale që përdor ekonomitë e shkallës sa
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më shumë që të jetë e mundur për të rritur arritjen dhe të ardhurat e tyre. Kompanitë globale
përpiqen të homogjenizojnë produktet dhe shërbimet e tyre në mënyrë që të minimizojnë
kostot dhe të arrijnë sa më gjerë një audiencë ndërkombëtare. Këto kompani kanë tendencë
të mbajnë një zyrë qendrore ose seli, zakonisht në vendin e tyre të origjinës, ndërsa
gjithashtu vendosin dhjetëra operacione në vende në të gjithë botën.
Edhe kur mban aspektet thelbësore të mallrave dhe shërbimeve të tyre të paprekura,
kompanitë që i përmbahen strategjisë globale zakonisht duhet të bëjnë disa rregullime
praktike në shkallë të vogël, në mënyrë që të shpërthejnë në tregjet ndërkombëtare. Për
shembull, ndërmarrjet e softuerëve duhet të rregullojnë gjuhën e përdorur në produktet e
tyre, ndërsa kompanitë e ushqimit të shpejtë mund të shtojnë, heqin ose ndryshojnë emrin e
disa artikujve të menusë në mënyrë që të përshtaten më mirë në tregjet lokale duke i
mbajtur të paprekur artikujt e tyre kryesorë dhe mesazhin global (Norwich University,
2017).
4

Transnacional

Ata sqaruan edhe për Strategjinë transnacionale të biznesit e cila është një nga metodat më
të ndërlikuara që bizneset mund të përdorin kur zgjerohen ndërkombëtarisht, dhe mund të
shihet si një kombinim i strategjive globale dhe shumë-vendase. Ndërsa kjo strategji mban
selinë e një biznesi dhe teknologjitë thelbësore në vendin e origjinës së saj, ajo gjithashtu
lejon një kompani të krijojë operacione në shkallë të plotë në tregjet e huaja. Përgjegjësitë e
vendimmarrjes, prodhimit dhe shitjes janë shpërndarë në mënyrë të barabartë në lehtësira
individuale në këto tregje të ndryshme, duke lejuar kompanitë të kenë departamente të
marketingut, kërkimit dhe zhvillimit të veçantë që synojnë t'i përgjigjen nevojave të
konsumatorëve vendas.
Një kompani që përdor këtë strategji ka sfidën e identifikimit të taktikave më të mira të
menaxhimit për arritjen e ekonomive pozitive të shkallës dhe efikasitetit të rritur. Të kesh
shumë njësi ndër-organizative që bashkëpunojnë në dhjetëra tregje të huaja kërkon një
investim fillestar domethënës. Kostot drejtohen nga shqetësimet ligjore dhe rregullatore të
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huaja, punësimin e punonjësve të rinj dhe blerjen ose marrjen me qira të zyrave dhe
hapësirave të prodhimit (Norwich University, 2017).

2.2.1 Mënyrat e depërtimitnëtreg
Hyrja në një treg të ri është gjithmonë një biznes i rrezikshëm, me një potencial të madh
dështimi. Hulumtimi i opsioneve të strategjisë së hyrjes mund të ndihmojë në përcaktimin e
asaj strategjie për të përdorur.
Sipas Gunnarsson(2010) ,Master në Marketing globalizimi i tregjeve argumentohet se ne
po largohemi nga sistemet ekonomike ku tregjet shihen si një unitet i veçantë. Ata janë të
izoluar nga njëri-tjetri nga gjëra të tilla si distanca tregtare, pengesat tregtare, kultura dhe
koha, tani ne po shkojmë drejt një tregu global. Ka disa arsye që të shkaktojë globalizimin
dhe mund të jetë përparime teknologjike, ulje e kostove të transportit dhe depozitimit, një
identifikim i segmenteve të reja të synuar dhe nuk ka nevojë për të rregulluar produktet në
tregjet e tjera sepse tregjet janë të ngjashme. Kjo do të thotë që gjithnjë e më shumë
kompani vendosën të hyjnë në tregje të reja dhe kjo kërkon që lloji i duhur i veprimit të jetë
i suksesshëm. Një modalitet i hyrjes në tregun e huaj është "një rregullim institucional që
bën të mundur hyrjen e produkteve të një kompanie, teknologjisë, aftësive njerëzore,
menaxhimit ose burimeve të tjera në një vend të huaj" Kur një kompani vendos të hyjë në
një treg global më shpesh është sepse ka përparësi ekonomike ose të tjera që i bëjnë ato.
Vendosja për të hyrë në një treg të ri të huaj vjen me një vendim të rëndësishëm për të
marrë. Vendimi që duhet të merret është se cili është mënyra e përshtatshme për
organizimin e aktiviteteve tona të biznesit të huaj (Gunnarsson, 2010).
Për më tepër, ky vendim është thelbësor pasi mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në
performancën ndërkombëtare të biznesit për një artikull të gjatë kohor, sugjerohet që
vendimi i mënyrës së hyrjes të ndikohet nga tre ndryshore të ndryshme; variablat
strategjikë, variablat mjedisorë dhe variablat specifikë të transaksionit. Variablat mjedisorë
mund të jenë gjëra të tilla si; variablat që lidhen me rrezikun e vendit, familjaritetin e
vendndodhjes dhe kërkesën dhe kushtet konkurruese që ekzistojnë në tregun pritës.
Variablat strategjike janë nëse firma do ta përshtatë produktin në tregun e huaj ose nëse
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mund ta ketë të njëjtin produkt. Për shkak të ngjashmërive midis vendeve, këto ndryshore
janë më pak të rëndësishme në këtë kohë. Ndryshorja specifike e transaksioneve thekson
rëndësinë e avantazheve specifike të firmave në njohuritë kur shpjegohet përparësia
konkurruese (Gunnarsson, 2010).
Ajo thekson se ekonomia ka ecur përpara dhe kjo ka bërë që firmat e shërbimeve të jenë më
pak në varësi të operacioneve lokale pëe tu ndërkombëtarizuar për shkak të teknologjive të
reja për tregtinë elektronike. Edhe nëse sektori i shërbimeve vlerësohet si një pjesë e
rëndësishme e ekonomisë globale, hulumtimi për kontekstin ndërkombëtar është i kufizuar.
Vihet në dyshim nëse koncepti, teoritë dhe praktikat nga strategjitë e mënyrave të hyrjes
nga një perspektivë prodhimi janë të zbatueshme për industrinë e shërbimeve. Hulumtimi
paraprak që është bërë sugjeron që sektori i shërbimeve është më pak i kapitalit intensiv
krahasuar me kompanitë prodhuese por gjithashtu që ndryshon në industrinë e shërbimeve.
Dyteoritë kryesore për hyrjen ndërkombëtare është teoria e internacionalizimit dhe teoria
eklektike. Kjo pasi ato janë teoritë më të mira dhe kanë mbështetje empirike. Sipas teorisë
së internimit është e njëjta gjë me teorinë e kostos së transaksionit. Teoria e
ndërkombëtarizimit është një teori e bazuar në organizatë industriale. Ata supozojnë një
konkurrencë të përsosur, lëvizshmëri të burimeve midis firmave dhe firmave homogjene që
përfshin bartja e përsosur e njohurive si midis kompanive dhe partnerëve të tyre. Avantazhi
i brendshëm është një rrezik kontraktues, kjo e bën kontrollin e partnerit të huaj përmes
IHD-ve më të vlefshme sesa licencimi i një firme lokale.
Teoria eklektike po zhvillohet për shkak të ardhurve të shkurtra në teorinë e
ndërkombëtarizimit që përqendrohet në avantazhet e vendndodhjes, pronësisë dhe
internacionalizimit. Avantazhi i pronësisë i referohet ndihmës së firmës së huaj për të
kapërcyer disavantazhet e firmave lokale të konkurrencës (Gunnarsson, A., 2010).
Shumë studime ekzistuese në lidhje me mënyrat e hyrjes së huaj kanë identifikuar disa
ndryshore që mund të ndikojnë në vendimin se në cilën mënyrë të hyrjes të zgjidhni.
Mënyrat e hyrjes mund të diferencohen sipas nivelit të kontrollit, angazhimit, burimeve dhe
përfshirjes së rrezikut .Sipas disa autorëve kontrolli është faktori i vetëm më i rëndësishëm
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që përcakton si rreziqet ashtu edhe kthimet e performancës së investimit jashtë vendit dhe
sasinë e fërkimeve në marrëdhëniet midis shitësve dhe blerësit. Ato e përcaktojnë kontrollin
si aftësi të firmave për të ndikuar në sistemet e ndryshme të menaxhimit që kanë organizata.
Nëse e kontrollojnë këtë, ata kanë mundësinë të përpiqen të përmirësojnë pozicionin e tyre
konkurrues dhe të maksimizojnë kthimet në aktivet e firmave. Në filialin në pronësi të plotë
niveli i kontrollit është më i larti dhe licencimi ka nivelin më të ulët të kontrollit.
Angazhimi i rekursit shpjegohet si i ditur; ai përfshin përkushtimin e pasurive ndaj
përdorimit specifik ose që fikse ose e vështirë për t’u rialokuar pa kosto shumë të mëdha.
Nga këndvështrimi i shërbimit do të thotë që ofrimi i një shërbimi në kohë dhe me cilësi të
mirë për klientët ndërkombëtarë (Gunnarsson, 2010).
Sipas ekonomisitit të njohur G.Hanks (2017)këto janë pesë mënyrat kryesore të hyrjes në
tregjet e huaja janë :
1. Joint Venture (ndërmarrja e përbashkët )
Një nga mënyrat më të njohura të hyrjes është krijimi i një ndërmarrje të përbashkët, në të
cilën dy biznese kombinojnë burime për të shitur produkte ose shërbime. Shumë vende me
ekonomi të kontrolluara fort, siç është Kina, shpesh kërkojnë që ndërmarrjet e huaja të
partnerizohen me një kompani lokale nëse dëshirojnë të shesin produkte te banorët e tyre.
Edhe pse ndërmarrjet e përbashkëta ofrojnë ndërmarrjet e huaja një partner me përvojë në
tregun e huaj, këto partneritete mund të jenë të vështira për tu menaxhuar dhe të kërkojnë
ndarje të fitimeve (Hanks, 2017).
2. Marrëveshja e licencimit
Në mënyrën e licencimit të hyrjes, kompanitë nënshkruajnë kontrata me bizneset e huaja, të
quajtura "të licencuar", që lejojnë kompanitë e huaja që me ligj të prodhojnë dhe shesin
produktet e kompanisë. Kompanitë e huaja ose do të blejnë licencën plotësisht, do të
paguajnë një tarifë të rregullt licencimi ose do të paguajnë një përqindje të të ardhurave të
tyre me kalimin e kohës në formën e honorarëve. Shpesh përdoret nga firmat prodhuese,
licencimi i lejon një kompanie të hyjë në një treg shpejt dhe të lirë, por siguron pak kontroll
mbi marketingun dhe shitjet e huaja të produktit (Hanks, 2017).
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3. Eksportimi direkt
Në vend që të përpiqen të partnerizohen ose të sigurojnë një licencë për kompanitë e huaja,
disa kompani thjesht do t'i shesin produktet e tyre në shpërndarësit jashtë shtetit, të cilët do
t'i shesin produktet tek konsumatorët. Eksportimi nënkupton që ndërmarrja shmang që të
investojë para për zhvillimin e pajisjeve prodhuese në tregun e huaj, por kostot e transportit
dhe tarifat kufizuese mund ta bëjnë këtë mënyrë joekonomike për disa produkte (Hanks,
2017).
4. Shitje Online
Shumë kompani do të përpiqen të hyjnë në tregjet e huaja në mënyrë indirekte, duke synuar
konsumatorët e huaj në internet. Ngjashëm me eksportimin, kompanitë mbajnë operacionet
e tyre fizike në vendet e tyre amtare, por dërgojnë produkte jashtë shtetit. Sidoqoftë, ndërsa
gjatë eksportimit, kompanitë kontraktohen me bizneset vendase, me internet ata marrin
porosi direkt nga konsumatorët. Një avantazh për këtë mënyrë është se është relativisht i
lirë, që përfshin vetëm koston e një faqe në internet dhe marketing. Dobësitë janë se shpesh
është më pak efektive sesa krijimi i një prezence fizike në tregun e huaj. Konsumatorët
mund të pengohen për shkak të kostove të transportit, detyrimeve dhe taksave që mund të
paguhen nga qeveria e tyre dhe kohëzgjatja e kohës që duhet për të mbërritur porosia e tyre
(Hanks, 2017).
5. Blerja e pasurive të huaja
Shumë kompani, në vend që të fillojnë një sipërmarrje plotësisht të re në një treg të huaj,
thjesht do të blejnë ose investojnë në një kompani të huaj. Ndërsa shpesh është më e
shtrenjtë, investimi i drejtpërdrejtë i lejon kompanisë investuese të korrë fitimet e një
biznesi që është tashmë i integruar mirë në tregun lokal (Hanks, 2017).
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Figura 2Mënyrat e depërtimit në tregun ndërkombëtar e shprehur në përqindje
(Hanks, 2017)
2.2.2 Menaxhimi I Riskut
Brooks(2019) shkrimtarë fushën e ekonomisë thotë se menaxhimi i riskut është rreziku
financiar, etik ose ndryshe i shoqëruar me menaxhim joefektiv, destruktiv ose nënformues.
Rreziku i menaxhimit mund të jetë një faktor për investitorët që mbajnë aksione në një
kompani. Sipas tij rreziku i menaxhimit gjithashtu mund t'i referohet rreziqeve që lidhen
me menaxhimin e një fondi investimesh.
Me avancimin e teknologjisë, komunikimi dhe transporti është përmirësuar jashtëzakonisht,
duke nxitur kështu zhvillimin e biznesit ndërkombëtar. Në epokën e globalizmit, linja midis
investimeve "të huaja" dhe "vendase" është bërë gjithnjë e më e paqartë. Megjithatë,
investimi në tregjet e huaja merr rrezik shtesë, si dhe mundësi, krahasuar me atë që
normalisht përballen investitorët kur investojnë në shtëpi. Andaj shpjegojmë dy nga rreziqet
më të rëndësishme në biznesin ndërkombëtar dhe përshkruan teknikat e menaxhimit të
rreziqeve për përballimin e tyre (Brooks, 2019).
Rreziku i kursit të këmbimit të valutës është një rrezik financiar i paraqitur nga një
ekspozim ndaj ndryshimeve të paparashikuara të kursit të këmbimit midis dy monedhave.
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Kursi i këmbimit midis monedhave luhatet gjatë kohës dhe mund të çojë në fitime ose
humbje të papritura.
Rreziku i kursit të këmbimit përfshin ekspozimin e transaksioneve, ekspozimin ekonomik
dhe ekspozimin e përkthimit. Për këtë ai ka paraqitur disa pika :

Rreziku Ekonomik
Rreziku Politik
Rreziku mjedisor
Figura 3Rreziqet në Biznesin Ndërkombëtar
(Brooks, 2019)

1. Ekspozimi i transaksionit
Një firmë ka ekspozim në transaksione sa herë që ka fluks parash kontraktuale (të
arkëtueshme dhe detyrime) vlerat e së cilës i nënshtrohen ndryshimeve të paparashikuara në
kurset e këmbimit për shkak të një kontrate që është emërtuar në një valutë të huaj.
Ekspozimi i një firme të përkthimit është shkalla në të cilën raportimi financiar ndikohet
nga lëvizjet e kursit të këmbimit. Rreziku i përkthimit përfshin rivlerësimin e aktiveve të
huaja që mbahen në një valutë të huaj sepse kurset e këmbimit të valutës së huaj ndryshojnë
me kalimin e kohës. Ky lloj rivlerësimi do të krijojë një humbje ose fitim të këmbimit
(Brooks, 2019).
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2. Ekspozimi Ekonomik
Ekspozimi ekonomik (i njohur gjithashtu si ekspozimi operativ) është rreziku i vlerës së
tregut të një kompanie që ndryshon nga luhatjet e papritura të kursit të këmbimit. Kur kursi
i këmbimit të monedhës rritet ose bie, kostoja e prodhimit dhe çmimi i shitjes mund të
ndikohet nga ndryshimi i cili mund të ndikojë nga ana tjetër në fitime. Rreziku i vendit
përfshin rrezik politik dhe rrezik ekonomik që mund të ndikojnë në bizneset e tij dhe të
rezultojnë në humbje investimesh
(Brooks, 2019).
3. Rreziku ekonomik
Qendrat e rrezikut ekonomik në rrethana makroekonomike që mund të rezultojnë në
humbje të konsiderueshme për një biznes. Këto kushte përfshijnë inflacionin, kursin e
këmbimit, rregulloret e reja qeveritare dhe vendimet e tjera që mund të ndikojnë negativisht
në fitimet. Kur bëhet fjalë për rreziqet globale të zinxhirit të furnizimit, rreziku ekonomik
është veçanërisht sfidues për të parashikuar dhe parashikuar. Pa një strategji të menaxhimit
të rrezikut ekonomik, ju vendosni në rrezik biznesin tuaj, përfitimin e tij aktual dhe rritjen e
tij të mundshme. Për strategjinë më të efektshme të administrimit të rrezikut ekonomik, së
pari duhet të kuptoni larminë e kërcënimeve ekonomike për biznesin tuaj (Brooks, 2019).
Sipas biznesmenit dhe menaxherit të njohur Gordon (2019) ka lloje të zakonshme të
rrezikut ekonomik.
Ekzistojnë shumë lloje të rrezikut ekonomik që bizneset duhet të identifikojnë dhe
menaxhojnë për të mbrojtur më mirë kundër rreziqeve globale të furnizimit.
➢ Normat e interesit - Ashtu si për çdo kredi, rritja e normave të interesit mund të çojë
në ulje të fitimeve. Hulumtimi i mjedisit të normës së interesit të një vendi është një
hap thelbësor për menaxhimin gjithëpërfshirës të rrezikut ekonomik.
➢ Paga minimale - Nëse rritet paga minimale, rritet kostoja e prodhimit. Shpesh,
kostot e punës mund të rriten, por çmimi i tregut mbetet i qëndrueshëm, duke çuar
në ulje të fitimeve.
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➢ Çmimet e tregut - Ekonomia e një vendi ndikon shumë në çmimet e tregut. Kur
çmimet e tregut ulen por kostot e prodhimit mbeten të njëjta, përfitimi mund të ulet
ndjeshëm.
➢ Tatimet - Llojet e reja të taksave mund të kërcënojnë fitimet e një biznesi. Kur një
qeveri fut taksat e reja, ajo mund të ndikojë negativisht në ecurinë financiare të një
biznesi.
➢ Tarifat e detyrimeve - Ngjashëm me taksat, një rritje e detyrimeve të importit /
eksportit mund të ulë përfitimin (Gordon, 2019).
4. Risku financiar
Një rrezik i përfshirjes në biznes ndërkombëtar qëndron në kurset e këmbimit. Ky nuk
është një faktor kur biznesi juaj është i gjithë vendas, por kur blerësi juaj ka një
monedhë tjetër, duhet të mbroheni nga humbjet për shkak të ndryshimeve të kursit të
këmbimit. Tregjet e këmbimit valutor janë mjaft të qëndrueshme dhe, duke penguar një
krizë ndërkombëtare, rreziku juaj nuk është i madh. Menaxhimi i transaksioneve
ndërkombëtare kërkon masa paraprake shtesë rreth pagesave. Nëse blerësi juaj është
jashtë vendit, duhet të bëni hapa për të siguruar që do të paguheni. Sigurimi i kredisë së
huaj dhe letrat e kreditit mund të lehtësojnë shumë nga rreziku i shitjes së produkteve
tuaja në tregjet e huaja, pasi ato do t'ju japin njohuri për aftësinë e blerësit për të paguar
(Gordon, 2019).
5. Risku politik
Ajo që duhet të përqendrohet bizneset është se si sistemi politik i një vendi ndikon në
ekonomi, si dhe firma dhe industri të veçantë. Firmat duhet të vlerësojnë ekuilibrin për
të përcaktuar sesi politikat lokale, rregullat dhe rregulloret do të ndikojnë në biznesin e
tyre. Në varësi të asaj se sa kohë një kompani pret të operojë në një vend dhe sa e lehtë
është për të hyrë dhe dalë, një firmë mund të vlerësojë gjithashtu rrezikun dhe
stabilitetin politik të vendit. kompania mund të bëjë disa pyetje në lidhje me qeverinë e
një vendi të ardhshëm për të vlerësuar rreziqet e mundshme:
•

Sa e qëndrueshme është qeveria?
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•

A është demokraci apo diktaturë?

•

Nëse një parti e re hyn në pushtet, a do të ndryshojnë në mënyrë dramatike rregullat
e biznesit?

•

Sa e përfshirë është qeveria në sektorin privat?

Mjedisi politik i biznesit ndërkombëtar i referohet marrëdhënies midis qeverisë dhe
biznesit, si dhe rrezikut politik të një kombi. Prandaj, ndërmarrjet e përfshira në biznesin
ndërkombëtar duhet të presin të merren me lloje të ndryshme qeverish, siç janë demokracitë
shumëpartiake, shtetet me një palë, diktaturat dhe monarkitë kushtetuese. Disa qeveri mund
t'i shohin bizneset e huaja si pozitive, ndërsa qeveritë e tjera mund t'i shohin ato si
shfrytëzuese. Për shkak se kompanitë ndërkombëtare mbështeten në vullnetin e mirë të
qeverisë, biznesi ndërkombëtar duhet të marrë parasysh strukturën politike të qeverisë së
huaj.
Firmat ndërkombëtare gjithashtu duhet të marrin parasysh shkallën e rrezikut politik në një
vend të huaj; me fjalë të tjera, mundësia e ndryshimeve të mëdha qeveritare që po ndodhin
(Gordon, 2019).
6. Mjedisi kulturor
Mjedisi kulturor i një kombi të huaj mbetet një komponent kritik i mjedisit të biznesit
ndërkombëtar, megjithatë është një nga më të vështirët për tu kuptuar. Mjedisi kulturor i një
kombi të huaj përfshin besime dhe vlera të përbashkëta, të formuara nga faktorë të tillë si
gjuha, feja, vendndodhja gjeografike, qeveria, historia dhe arsimi. Eshtë e zakonshme për
shumë firma ndërkombëtare të kryejnë një analizë kulturore të një kombi të huaj, për të
kuptuar më mirë këta faktorë dhe se si ato ndikojnë në përpjekjet e biznesit ndërkombëtar
(Gordon, 2019).

7. Mjedisi konkurrues
Mjedisi konkurrues po ndryshon vazhdimisht në përputhje me mjediset ekonomike, politike
dhe kulturore. Konkurrenca mund të ekzistojë nga një larmi burimesh, dhe natyra e
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konkurrencës mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin. Mund të inkurajohet ose
dekurajohet në favor të bashkëpunimit, dhe marrëdhëniet midis blerësve dhe shitësve mund
të jenë miqësore ose armiqësore. Niveli i inovacionit teknologjik është gjithashtu një aspekt
i rëndësishëm i mjedisit konkurrues pasi firmat konkurrojnë për qasje në teknologjinë më të
re.
Për të siguruar sukses në një treg të huaj, bizneset ndërkombëtare duhet të kuptojnë shumë
faktorë që ndikojnë në mjedisin konkurrues dhe të vlerësojnë në mënyrë efektive ndikimin
e tyre.
Pra në tregjet ndërkombëtare ka shumë rreziqe për të hyrë, megjithatë në të njëjtën kohë, ka
shumë mundësi për fitimet që mund të merrni. Para se të vendosni të investoni në një tregu
të një vendi të caktuar, sigurohuni që ta kuptoni kursin e këmbimit të valutës dhe rreziqet
politike të shoqëruara së bashku duke kryer një kujdes të duhur në gjendjen ekonomike,
politike dhe kulturore e vendit (Gordon, 2019).
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2.3 Qëndrueshmëria e biznesit
Qëndrueshmëria e biznesit është menaxhimi dhe koordinimi i kërkesave dhe shqetësimeve
mjedisore, sociale dhe financiare për të siguruar sukses të përgjegjshëm, etik dhe në
vazhdimësi. Në një kontekst më të gjerë, kërkesat sociale, mjedisore dhe ekonomike
konsiderohen tre shtyllat e qëndrueshmërisë.
Sipas Long(2019) profesor në Universitetin e Groningen zhvillimi i strategjive të
qëndrueshme varet nga një sërë faktorësh lehtësues kontekstual, si dhe shoferëve. Këto
ndihmojnë në krijimin e mundësive të nevojshme për strategji të qëndrueshme për të qenë
të suksesshëm, si dhe motivojnë biznesin për të hartuar dhe miratuar strategji të reja të
qëndrueshme. Faktorët e jashtëm dhe sistemorë hulumtohen së pari, pas së cilës,
konsiderohen faktorët që lidhen me dinamikën e brendshme të bizneseve.
Rritja e theksit të problemeve të qëndrueshmërisë dhe kuptimi i përmirësuar i natyrës dhe
burimit të tyre ka bërë që reputacioni dhe gjendja e biznesit të ketë pësuar. Mendimtarët e
shquar të strategjisë e theksojnë këtë si një shtytës kryesor të nevojës që bizneset të
rinovojnë qasjen e tyre ndaj strategjisë (Long, 2019).
Qëndrueshmëria është dhënë si një zgjidhje, duke u ofruar bizneseve mundësi të reja dhe
zvogëlimin e sëmundjeve shoqërore sipas Porterit.

Roli i reputacionit në krijimin e

strategjisë së qëndrueshme është i lidhur me një shoqëri civile gjithnjë e më të lidhur dhe
pohuese, të cilët e përmirësuan shumë hyrjen në informacion. Biznesi gjithnjë e më shumë
është përgjegjës për ndikimet shoqërore dhe mjedisore, përfshirë ato që ndodhin jashtë
kufijve të tyre organizativ. Për shembull, ndikimet që ndodhin sipër ose poshtë rrjedhës në
zinxhirët e furnizimit tani i atribuohen biznesit të udhëhequr, shpesh një prodhues ose
konsumator që përballet me shitës me pakicë. Kjo është veçanërisht problematike për
bizneset që mbajnë vlera të larta në reputacionin e tyre dhe markat.Strategjitë e
qëndrueshmërisë mund të bashkëveprojnë me këto karakteristika duke siguruar përfitime të
prekshme për bizneset miratimi i strategjive të qëndrueshme. Më gjerësisht, performanca e
përmirësuar e biznesit është e lidhur me faktorët kontekstual, siç është shëndeti i
ekosistemeve ose komuniteteve lokale (Long, 2019).
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Shumë nga dinamikat që krijojnë mundësi për strategji të qëndrueshme dhe përpjekja për t'i
zbatuar ato përqendrohen në elementet e brendshme organizative. Ndërsa marka dhe
reputacioni janë të ndikuar nga ngjarje të jashtme, dinamika e brendshme është gjithashtu e
rëndësishme. Për shembull, ndërsa strukturat e tregut kontribuojnë në krijimin e
joefikasitetit, administrimi i joefikasitetit është një kompetencë e brendshme e menaxhimit.
Ndikimet mjedisore ose sociale mund të krijojnë kosto të brendshme për firmat, siç është
energjia e tretur ose kostot e fushatave të marrëdhënieve me publikun (Long, 2019).

Tregu

Qëndrueshmëria

Pergjegjësitë
sociale të
korporatës

Etika

26

Burimi

Figura 4Përgjegjësitë Sociale të Korporatës
(Long, 2019)
UNIDO(2012) Përgjegjësia Sociale e Korporatës është një koncept i menaxhimit, përmes të
cilit kompanitë integrojnë shqetësimet sociale dhe mjedisore në operacionet e biznesit të
tyre dhe ndërveprimet me palët e interesuara të tyre. CSR në përgjithësi kuptohet si mënyra
përmes së cilës një kompani arrin një ekuilibër të imperativëve ekonomike, mjedisore dhe
sociale , ndërsa në të njëjtën kohë adreson pritjet e aksionarëve dhe palëve të interesuara.
Në këtë sens është e rëndësishme të bëhet një dallim midis CSR, i cili mund të jetë një
koncept strategjik i menaxhimit të biznesit, dhe bamirësi, sponsorizojmë ose filantropi.
Edhe pse kjo e fundit mund të japë një kontribut të vlefshëm në uljen e varfërisë, do të rrisë
drejtpërdrejt reputacionin e një kompanie dhe do të forcojë markën e saj, koncepti i CSR
qartë shkon përtej kësaj. Promovimi i marrjes së CSR në mesin e NVM-ve kërkon qasje që
i përshtaten nevojave dhe kapaciteteve përkatëse të këtyre bizneseve, dhe nuk ndikojnë
negativisht në qëndrueshmërinë e tyre ekonomike (UNIDO, 2012).
Sipas tyre çështjet kryesore të CSR: menaxhimi i mjedisit, eko-efikasiteti, burimi i
përgjegjshëm, angazhimi i palëve të interesit, standardet e punës dhe kushtet e punës,
marrëdhëniet e punonjësve dhe komunitetit, barazia sociale, ekuilibri gjinor, të drejtat e
njeriut, qeverisja e mirë dhe masat antikorrupsion.
Një koncept i CSR i zbatuar siç duhet mund të sjellë së bashku një larmi avantazhesh
konkurruese, siç janë aksesi i rritur në kapital dhe tregje, rritje e shitjeve dhe fitimeve,
kursime operative e kostos, përmirësim i produktivitetit dhe cilësisë, baza efikase e
burimeve njerëzore, përmirësimi i imazhit dhe reputacionit të markës, përmirësim i klientit
besnikëri, vendimmarrje më e mirë dhe procesi i menaxhimit të rrezikut.
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Përgjegjësia mjedisore e korporatës ka të bëjë me aspektet mjedisore të Përgjegjësisë
Sociale të Korporatave (CSR). Zakonisht përcaktohet siç është mënyra në të cilën
organizatat mund të përfshijnë çështje mjedisore në operacionet e tyre në mënyrë që të
eliminojnë mbeturinat dhe shkarkimet, të maksimizojnë efikasitetin dhe produktivitetin e
burimeve të tij dhe të minimizojnë praktikat që ndikojnë keq në burimet natyrore të vendit.
Ai merr gjithë kuptimin e tij në kontekstin aktual (ngrohja globale, shkatërrimi i
biodiversitetit, etj.) Dhe bëhet një shtyllë zhvillimi për disa organizata që angazhohen
vullnetarisht. Përgjegjësia mjedisore e korporatës ka të bëjë me administrimin e burimeve
natyrore të përdorimit në mënyrën më efektive dhe efektive, në mënyrë që të zvogëlojë
ndikimet mjedisore dhe kostot financiare (UNIDO, 2012).
Arsyet pse Përgjegjësia mjedisore e korporatës është e rëndësishme :
Sipas Mazurkiewicz(2014) ka shumë drejtues që shpjegojnë pse kompanitë duhet të
përfshijnë shqetësimet mjedisore në vendimmarrjen e tyre strategjike. Arsyet janë një
përzierje e stimujve dhe rreziqeve drejtuar kompanive për të përmirësuar standardet. Një
nga faktorët më të spikatur dhe me ndikimin e shqetësimeve të kompanive mjedisore është
rregullimi dhe politikat qeveritare. Shtetet shpesh ndikohen nga aktivitetet e Organizatave
të Shoqërisë Civile (OSHC) dhe Organizatës Joqeveritare Mjedisore (OJM). Zbatimi i
këtyre politikave lehtësohet nga subvencione, tarifa dhe taksa.
Për më tepër, në një kontekst të revolucionit të informacionit, praktikat e biznesit nxirren në
dritë në mbarë botën që ndikojnë në reputacionin e ndërmarrjes. Kështu, kompanitë
gjykohen më shpesh mbi administrimin e tyre mjedisor. Konsumatorët, aksionarët,
punonjësit dhe partnerët gjithnjë e më shumë kërkojnë që organizatat të bëhen më të
vetëdijshëm për mjedisin dhe me përgjegjësi sociale. Ata gjithashtu duan më shumë
transparencë nga kompanitë. Që do të thotë se kompanitë përfitojnë nga përgjegjësia
shoqërore e korporatave dhe menaxhimi i mjedisit. Të gjithë këta drejtues kanë inkurajuar
ose detyruar kompanitë të integrojnë shqetësimet mjedisore në strategjinë e biznesit
(Mazurkiewicz, 2004).
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Figura 5Përfitimet e përgjegjësisë mjedisore të korporatave
(Mazurkiewicz, 2004)
Përfitimet e përgjegjësisë mjedisore të korporatave:
•

Imazhi i markës: duke qëndruar jashtë si një korporatë e gjelbër mund të
përmirësojë reputacionin tuaj.

•

Besnikëria e klientit: njerëzit preferojnë markat që kanë shqetësime mjedisore
dhe ata janë më të prirur të blejnë prej tyre në të ardhmen.

•

Diferencimi: përballja me klientët gjithnjë e më të kërkuar dhe të vetëdijshëm
për çështjet e mjedisit, marrja e një reputacioni të gjelbër mund t'ju ndihmojë të
dalloni (Mazurkiewicz, 2004).
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2.4 Rast studimi: Ikea
Ikea (2020) Për të shtjelluar më mirë konceptin e qëndrueshmërisë së bizneseve
ndërkombëtare do të marim shembull IKEA-n e cila bën pjesë në listën e bizneseve që nga
biznese të vogla lokale u zgjerua ndërkombëtarisht dhe si e tillë ende bënë pjesë aty.
IKEA është një grup multinacional evropian që harton dhe shet mobilje të gatshme për
montim, pajisje kuzhine dhe pajisje shtëpiake, midis mallrave të tjerë të dobishëm dhe herë
pas here shërbimeve shtëpiake. E themeluar në Suedi në vitin 1943 nga 17-vjeçari
IngvarKamprad.Ai e themeloi IKEA duke shitur mallra shtëpiake si stilolapsa, kuleta dhe
korniza fotografish. Småland, peizazhi ku u rrit Ingvar, ishte gur dhe i thyer. Në atë kohë,
shumë prej banorëve u duhej të kapeshin me mjete të vogla, duke bërë sa më shumë që të
ishte e mundur me asgjë tjetër. Sot, IKEA arrin miliona zemra dhe shtëpi në të gjithë botën,
por çdo histori suksesi duhet të fillojë diku. Për shkak se mlmhult, qyteti ku u themelua
IKEA, është në një zonë mjaft të largët të Suedisë, ishte e vështirë të arrije klientë të
mundshëm në qytetet më të mëdha. Për shkak të kësaj, katalogu IKEA ka lindur në vitin
1951, dhe Ingvar kishte vendosur tashmë që IKEA të shiste mobilje të mira me çmime të
ulëta.Cmimet në katalogun e parë të IKEA ishin aq të ulta sa njerëzit fillimisht ishin
skeptikë për cilësinë e produkteve, kështu që Ingvar vendosi të shndërronte një punëtori të
vjetër në mlmhult në një sallë ekspozite, ku njerëzit mund të shikonin dhe të provonin
produktet përpara se të porositnin (IKEA, 2020).
Që nga qershori 2019, ka 433 dyqane të IKEA që veprojnë në 52 vende dhe në vitin fiskal
2018, u shitën mallra të IKEA me vlerë 38,8 miliardë euro (44.6 miliardë dollarë
amerikanë. Dyqanet e para jashtë Suedisë u hapën në Norvegji (1963) dhe Danimarkë
(1969). Dyqanet u përhapën në pjesët e tjera të Evropës në vitet 1970, me hapjen e parë të
dyqaneve jashtë Skandinavisë në Zvicër (1973), e ndjekur nga Gjermania Perëndimore.
Mes një niveli të lartë suksesi, drejtuesit e Gjermanisë Perëndimore të kompanisë hapën
rastësisht një dyqan në Konstanz në 1973 në vend të Koblenz.
Më vonë atë dekadë, dyqanet u hapën në pjesë të tjera të botës, të tilla si Japonia (1974),
Australia, Kanada, Hong Kong (1975) dhe Singapori (1978).IKEA u zgjerua më tej në vitet
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1980, duke hapur dyqane në vende si Franca dhe Spanja (1981), Belgjika (1984), Shtetet e
Bashkuara (1985), Mbretëria e Bashkuar (1987), dhe Italia (1989).Kompania më vonë u
zgjerua në më shumë vende në vitet 1990 dhe 2000. Gjermania, me 53 dyqane, është tregu
më i madh i IKEA, i ndjekur nga Shtetet e Bashkuara, me 50 dyqane. Dyqani i parë IKEA
në Amerikën Latine u hap më 17 shkurt 2010 në Santo Domingo, Republika Dominikane.
(IKEA, 2020).
Në 1998, IKEA filloi operimet e saj me pakicë në Kinë. Për të përmbushur ligjet lokale, ajo
formoi një ndërmarrje të përbashkët. Sipërmarrja shërbeu si një platformë e mirë për të
provuar tregun, për të kuptuar nevojat lokale dhe për të përshtatur strategjitë e saj në
përputhje me rrethanat. Kuptohej që ne fillim apartamentet kineze ishin të vogla dhe
klientët kërkonin zgjidhje funksionale, modulare. Kompania bëri modifikime të lehta në
mobiljet e saj për të përmbushur nevojat lokale.IKEA ishte përballur me probleme të
ngjashme më parë kur hyri në Shtetet e Bashkuara. Kompania fillimisht u përpoq të kopjojë
modelin e saj ekzistues të biznesit dhe produktet në SH.B.A. Por duhej të rregullonte
produktet e saj bazuar në nevojat lokale. Për shembull, klientët amerikanë kërkuan shtretër
më të mëdhenj dhe dollapë më të mëdhenj. IKEA duhej të bënte një sërë ndryshimesh në
strategjinë e saj të marketingut në SH.B.A. Sidoqoftë, sfidat me të cilat u përball në Kinë
ishin shumë më të mëdha se ato në SH.B.A.Ndërsa kompania hapi më shumë dyqane nga
Pekini në Shanghai, të ardhurat e kompanisë u rritën me shpejtësi. Për shembull, në vitin
2004, të ardhurat e saj në Kinë u rritën me 40 përqind nga një vit më parë.
Një nga problemet kryesore për IKEA ishte që çmimet e tij, të konsideruara të ulëta në
Evropë dhe Amerikën e Veriut, ishin më të larta se mesatarja në Kinë. Çmimet e mobiljeve
të bëra nga dyqanet lokale ishin më të ulëta pasi kishin qasje në punë dhe lëndë të parë më
të lirë, dhe për shkak se kostot e tyre të projektimit ishin zakonisht zero.
IKEA bëri të gjitha rregullimet e nevojshme për tu siguruar që nuk kishte mospërputhje në
ambiciet e saj të rritjes dhe premtimin e markës. Bërja e një marke aspiruese e cila po bën
bloge me të rinjtë e klasës së mesme kineze është një kthesë e papritur në propozimin e
markës së saj. IKEA tregoi guxim për të marrë ndryshimet më të rëndësishme (IKEA,
2020).
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë hulumtimit të literaturës, është theksuar se bizneset që janë të zgjeruara
ndërkombëtarisht qëndrojnë në treg si të tilla për shkak të aplikimit të strategjive të
ndryshme të cilat rezultojnë si efektive lidhur me aktivitetet punuese të tyre, pra fokusi i
tyre gjendet tek elementi i qëndrueshmërisë dhe të gjithë faktorët e tjerë lidhur me të.
Bazuar në literaturën e mëparshme, strategjia e qëndrueshmërisë ka dimensione thelbësore.
Këto përfshijnë edhe një dimension ekonomik, që përmban ato aktivitete që kërkohen që
një biznes të mbetet funksionues në treg.
Me anë të elementit të qëndrueshmërisë bizneset po mbijetojnë dhe punojnë me objektiva
afatgjata në tregun ndërkombëtar dhe kjo është njëra ndër arsyet pse ka një numër
respektivisht të lartë të tyre, numër ky që vazhdon të rritet ende duke e shndërruar kështu
botën në një fshat të vogël, duket mundësuar kështu që e gjithë bota të ketë qasje në
produktet dhe gjërat e tjera të nevojshme për jetesën e tyre të përditshme, por pa e analizuar
se kjo llojë rrjete globale a na sjell efekt pozitiv apo negativ .
Qëllimi i këtij punimi është të diskutohen aspektet e qëndrueshmërisë së bizneseve të cilat
ushtrojnë biznes ndërkombëtarisht, mbledhja e të dhënave dhe të gjithë faktorëve të
nevojshëm, si dhe gjithë ashtu sqarohet edhe biznesi ndërkombëtar në pika të shkurta.
Përmes përmbushjes së këtyre pikave do të arrihet deri në përfundim të plotësimit së
pyetjes së parashtruar duke analizuar dhe njëkohësisht sqaruar ndryshimin global në
ekonomi dhe aspekte tjera shoqërore të ardhura nga globalizimi si dhe sqarimi i ndikimit të
saj në pikat e lartpërmendura.
Pyetjet kryesore hulumtuese të parashtruara në anketë janë:
P1 : Sa mendoni se është rritur vlera e biznesit/organizatës tuaj nga aplikimet tuaja të
kërkesave të qëndrueshmërisë (përgjegjësitë sociale)?
P2 : Si e perceptoni marrëdhënien midis zhvillimit të korporatës dhe përgjegjësisë
sociale?
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P3 : Cili aspekt mendoni se është kyç për qëndrueshmërinë e biznesit/organizatës?

Bazuar në këto pyetje dhe në qëllimin e hulumtimit janë formuluar Hipotezat kryesore të
punimit që janë :
H0: Faktorët social, mjedisor, ekonomik dhe politik ndikojnë në qëndrueshmërinë e
bizneseve.
HA:Faktorët social, mjedisor, ekonomik dhe politik nuk ndikojnë në qëndrueshmërinë e
bizneseve.
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4 METODOLGJIA
Që në fillimin e realizimit të punimit ka pasur ndërlidhje dhe kontraste mes mendimeve të
ndryshme ndërmjet autorëve të fushës për sa i përket definimit dhe sqarimit të termave ose
pikave të nevojshme për realizimin e qëllimit të temës. Mendime të cilat janë ndeshur mes
vete duke na dhënë kështu një larmi mendimesh përgjatë përpunimit të tyre. Në vazhdim
është bërë përdorimi i metodës krahasuese dhe asaj përshkruese-kualitative, të cilat metoda
kanë shtjelluar në disa pika biznesin ndërkombëtar. Dhe në fund është realizuar edhe një
anketë me bizneset kosovare përmes një pyetësori plotësisht të strukturuar me qëllim të
arritjes së rezultateve të nevojshme përgjatë temës, respektivisht testimit të hipotezave.
Metodat e aplikuara janë kualitative dhe kuantitative. Aplikim më të veçantë ka zënë
përdorimi i të dhënave sekondare, përkatësisht metodat e hulumtimit të literaturës
ekzistuese , literaturë kjo e gjetur si zhurnal, libër ose paragrafë lidhur me temën e kërkuar.
Strategjia hulumtuese është mënyra e eksplorimit dhe njëkohësisht e përmbushjes së
kërkesave përgjatë mbledhjes së të dhënave të nevojshme.Zgjedhja e metodës hulumtuese
bëhet varësisht nga kërkesat ose qëllimi i punimit hulumtues, e në rastin tonë më e
përshtatshme ka qenë përdorimi i metodës së përshkruese-krahasuese dhe anketës së të
realizuarreprezentues të bizneseve, respektivisht me persona adekuatë të fushës.Rasti i
studimit është marrë dhe analizuar për të mbështetur aspektin teorik me matufen analitike
përshkruese të hulumtimit. Ky rast ka kontribuar të analizohet aspekti praktik i
ndërkombëtarizimit të biznesit.
Të gjitha të dhënat e mbledhura nga shqyrtimi i literaturës dhe pyetësori në veçanti janë
mënyrat kryesore që ndihmojnë deri në vërtetimin e hipotezave te lartpërmendura dhe
arritjen e konkluzioneve nëpërfundim të hulumtimit.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Për arritjen e rezultateve, përkatësisht vërtetimin e njërës hipotezë apo tjetrës, është
përpiluar një anketë e cila ju është drejtuar gjithsej 15 bizneseve të cilat përveç se janë
biznese vendore ato ushtrojnë edhe aktivitete biznesore në arenën ndërkombëtare.

Figura 6Niveli udhëheqës/menaxherial

Këtu është përcaktuar niveli menaxherial ose udhëheqës i të intervistuarve ku 7 prej tyre
kanë qenë menaxher, 3 drejtor, nga 2 aministrues biznesi dhe shef ekzekutiv dhe 1 ne rolin
e profesorit ose ligjëruesit.
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Figura 7 Aktiviteti në biznesin ndërkombëtar
Fillimisht është marë për bazë nëse ata ushtrojnë aktivitet biznesor në arenën
ndërkombëtare dhe 12 prej tyre kanë rezultuar të tillë ndërsa 3 prej tyre jo.

Figura 8 Ndërveprimi biznesor me bizneset ndërkombëtare

36

Edhe në këtë pikë është marrë për bazëndërlidhja e aktiviteteve të tyre biznesore me ndonjë
biznes të huaj ndërkombëtar dhe 10 biznese kanë treguar se kanë shpesh marrëdhënie
biznesore
me bizneset në fjalë ndersa 3 kanë mesatarisht dhe në fund 2 kanë treguar se nuk krijojnë
marrëdhënie të tilla me këto lloj biznese.

Figura 9 Faktori kritik për ndërkombëtarizim të biznesit *Mund të zgjidhej më shumë se një
faktorë
Në këtë pikë është diskutuar rreth opinionit të biznesit/organizatës së anketuar rreth faktorit
kritik të bizneseve vendore kur është fjala për ndërkombëtarizim të tij, janë shtruar 4
faktorë gjithësej ku 10 prej tyre kanë vlerësuar faktorin ekonomik si ndër më të
rëndësishmin, 4 faktorin social, 3 atë mjedisor dhe rreth 11 nga ta kanë përzgjedhur faktorin
politik si më kritik për ndërkombëtarizim.
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Figura 10 Aspektet kyçe për qëndrueshmërinë e biznesit *Mund të zgjidhej më shumë se
një faktorë
Atëherë, këtu kemi drejtuar pyetjen nga mendimi direkt i biznesit/organizatës në lidhje me
mendimin e faktorit ose aspektit kyç në qëndrueshmërinë e biznesit, aspekti ekonomik ka
marrë gjysmën e mendimeve me 8 biznese, ndërsa më tej është vlerësuar aspekti politik me
4 biznese, ai social me 3, dhe mjedisor me 2, ndërsa sa i përket mendimit të përbashkët 6
biznese kanë vlerësuar se të gjitha pikat e lartpërmendura janë të rëndësishme për
qëndrueshmërinë e biznesit të tyre.
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Figura 11 Programi zyrtar i qëndrueshmërisë
Këtu bizneset janë pyetur nëse kanë ndonjë program të qëndrueshmërisë tashmë ose nëse
janë në proces të krijimit të saj dhe 8 nga ta kanë një program zyrtar të tillë, 3 nuk e kanë
por që është në proces dhe 4 nuk e kanë e as nuk është në proces të formimi.

Figura 12 Marrëdhënia mes zhvillimit të korporatës dhe përgjegjësive sociale
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Merret për bazë mendimi rreth përceptimit të marrëdhënies mes zhvillimit të
biznesit/organizatës dhe përgjegjësive sociale, 12 biznese ishin të pajtimit se përmbushja e
këtyre përgjegjësive mund të përmirësoj zhvillimin dhe konkurrencën e kompanisë, ndërsa
për opsionet tjera të lartpërmendura e kishin nga një mendim të 3 bizneset tjera.

Figura 13 Forcat themelore lëvizëse jashtë shtetit për përgjegjësinë sociale *Mund të
zgjidhej më shumë se një faktorë
Në këtë pikë është diskutuar rreth disa pikave të cilat janë cilësuar si forca lëvizëse të
kryerjes së përgjegjësive sociale për degët jashtë vendit, ku 6 biznese kanë vlerësuar
kulturën lokale dhe filozofinë e menaxhimit si kryesoren, 5 prej tyre janë të mendimit se
kërkesat e qeverisjes vendore janë më themelore, 3 për kërkesat e komunitetit lokal, dhe 2
prej tyre anojnë nga kërkesat e punonjësve ose konsumatorëve.

40

Figura 14 Ndërtimi i mekanizmit të menaxhimit të përgjegjësisë sociale
Këtu bizneset e anketuara janë përgjigjur nëse ata kanë të ndërtuar një mekanizëm të
menaxhimit të përgjegjësisë sociale për bizneset e tyre qe ushtrojnë aktivitet biznesor
edhe jashtë vendit, dhe 2 prej tyre e kanë një mekanizëm të tillë, 8 planifikojnë ta
ndërtojnë atë, 2 e kanë por që kërkon ende përmirësim, 2 gjithashtu nuk e kanë plan të
ndërtojnë një të tillë, dhe 1 biznes ende nuk ka plan për filialet jashtë vendit.
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Figura 15 Përfitimet e përgjegjësisë mjedisore të korporatave
Këtu bizneset janë pyetur në veçanti se cilën e vlerësojnë ata si përfitim të përgjegjësisë
mjedisore të korporatave, 7 mendojnë se është besnikëria e klientit, 6 mendojnë se është
imazhi i markës,1 biznes mendon se është diferencimi dhe 1 tjetër për plotësimin e
kërkesave që dalin nga rregulloret dhe standardet.
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Figura 16 Rritja e vlerës së biznesit nga aplikimet e kërkesave të qëndrueshmërisë
Në këtë pikë bizneset janë pyetur nëse ata mendojnë se është rritur vlera e biznesit të tyre
nga aplikimet e kërkesave të qëndrueshmërisë ku 6 kanë vlerësuar se është rritur shumë
vlera e biznesit nga aplikimi i tyre, 6 të tjerë mesatarisht dhe për 3 biznese nuk është se
kanë ndikuar dhe aq shumë.
Testimi i hipotezave
Të gjitha mendimet dhe studimet e marra përgjatë këtij punimi, si dhe realizimi i
anketësështëdalë në përfundim se faktorët e shumëpërmendur ekonomik, politik, social
dhe mjedisor janë mjaftë të rëndësishëm dhe njëkohësisht ndikojnë jashtëzakonisht
shumë në pikat dhe vlerat që e karakterizojnë një biznes si të qëndrueshëm, patjetër që
secila ka atë impaktin e saj në zhvillimin e bizneseve në arenën ndërkombëtare ndaj dhe
marrja për bazë e tyre do të ndihmonte në heqjen e shumë barrierave gjatë penetrimit të
biznesit kudo, andaj edhe mund të themi se ështëakseptuarhipoteza e thjeshtë H0 :
Faktorët social, mjedisor, ekonomik dhe politik ndikojnë në qëndrueshmërinë e
bizneseve. Në testimin e hipotezës faktorët janë konsideruar si tërësi-faktorët e
qëndrueshmërisë së biznesit që e përbëjnë argumentin (variablën) e pavarur, ndërsa
variabla e varur në këtë rast është qëndrueshmëria e biznesit. Këtë e vërtetojnë pyetja e :
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11,12,dhe 15 dhe se marrja për bazë e tyre mund ta bëjë më të lehtë penetrimin dhe
operimin e aktivitetit biznesor në tregun synues.
Në metodologjinë e punimit janë aplikuar metoda kualitative dhe kuantitative. Aplikim
më të veçantë ka zënë përdorimi i të dhënave sekondare, përkatësisht metodat e
hulumtimit të literaturës ekzistuese, hulumtuese dhe krahasuese, metoda këto që
ndihmojnë deri në arritjen e rezultateve të kërkuar.

44

6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Globalizimi dhe efektet e tij ka qenë një temë kryesore në studimin e marrëdhënieve
ndërkombëtare për dekadat e fundit. Pothuajse të gjitha aspektet e shoqërisë moderne janë
ndikuar në të në një farë mënyre. Për më tepër, globalizimi i kuptuar si "një intensifikim i
ndërveprimeve ndërkufitare dhe ndërvarësisë midis vendeve" ka sjellë ndryshime të mëdha
në sistemin ndërkombëtar. Ky përkufizim i termit globalizim na lejon të kuptojmë
ndryshimin e marrëdhënieve midis shteteve individuale nga një pak a shumë anë e pranë
ekzistencës së bashkimit drejt integrimit të tyre në një sistem ndërkombëtar në të cilin ata
janë më të varur nga njëri-tjetri sesa më parë dhe ku ngjarjet ndodhin jashtë tyre territori ka
shumë më shumë të ngjarë të ketë një efekt mbi to sesa do të kishte pasur rreth një shekull
më parë.
Sfida e qëndrueshmërisë për organizatat e biznesit është nxjerrja e vlerës nga raportimi i
qëndrueshmërisë në mënyrë që ajo të udhëzojë dhe transformojë në mënyrë konstruktive
operacionet e tyre të biznesit. Raportimi i qëndrueshmërisë pa qëllim strategjik mund të
rezultojë në informacione që janë të këndshme për t'u njohur; të kushtueshme për të marrë;
dhe me pak përfitim për kompaninë, mjedisin ose shoqërinë. Raportimi i qëndrueshmërisë
lejon kompanitë të identifikojnë rreziqet e biznesit ose "pikat e nxehta" që nuk ishin zbuluar
më parë dhe gjithashtu të paralajmërojnë menaxhimin për mundësitë e biznesit në lidhje me
tregjet, produktet dhe shërbimet e reja.
Pavarësisht nga madhësia e organizatës, ka gjëra që të gjithë mund të bëjmë për të marrë
pjesë në ruajtjen e burimeve. Gjithçka që na nevojitet për mbijetesën dhe mirëqenien tonë
varet, drejtpërdrejt ose indirekt, nga mjedisi ynë natyror. Qëndrueshmëria krijon dhe ruan
kushtet në të cilat njerëzit dhe natyra mund të ekzistojnë në harmoni prodhuese, që lejojnë
përmbushjen e kërkesave sociale, ekonomike dhe të tjera të brezave të tanishëm dhe të
ardhshëm. Qëndrueshmëria është e rëndësishme për t'u siguruar që ne kemi dhe do të
vazhdojmë të kemi, ujë, materiale dhe burime për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe
mjedisin tonë.
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Sfida për të mbajtur mjedisin mund të jetë e tepërt, por nëse secila nga organizatat tona, të
mëdha apo të vogla, bën pjesën e saj, ne të gjithë mund të kontribuojmë në ruajtjen e këtij
planeti të madh që ne e quajmë shtëpi.
Si përfundim theksojmë seqëndrueshmëria e biznesit, është menaxhimi dhe koordinimi i
kërkesave dhe shqetësimeve mjedisore, sociale dhe financiare për të siguruar sukses të
përgjegjshëm, etik dhe në vazhdimësi. Në një kontekst më të gjerë, kërkesat sociale,
mjedisore dhe ekonomike konsiderohen tre shtyllat e qëndrueshmërisë.
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8 APPENDIXIES (SHTOJCA)
Të nderuar,
Unë jam Jona, studente në Kolegjin UBT - Prishtinë, në Fakultetin për Menaxhment,
Biznes dhe Ekonomi. Jam në proces të kryerjes së një hulumtimi për temë të diplomës.
Për arsye të pozicionit udhëheqës/menaxherial në një organizatë/kompani të kualifikuar në
Kosovë, ju jeni identifikuar si një person kyç për të qenë pjesëmarrës në këtë anketim.
Plotësimi i këtij pyetësori është vullnetar dhe të gjitha përgjigjet do të trajtohen me
konfidencialitet. Kjo nënkupton se të dhënat tuaja personale nuk do të mblidhen e as nuk do
të ruhen. Rezultatet përmbledhëse të këtij studimi do të përdoren strikt për çështje
hulumtuese të tezës dhe botimeve akademike.
Ju lutem mos hezitoni të më kontaktoni në e-mail: jm41376@ubt-uni.net apo mentorin tim
ylber.limani@ubt-uni.net në lidhje me ndonjë pyetje që mund të keni.
Shtypni "FILL OUT IN GOOGLE FORMS" për të vazhduar.
Me respekt,
Jona Matoshi
•

Required

1. Emailadress*
2. Niveli udhëheqes/menaxherial i juaj
*Markonlyone oval.
Shef ekzekutiv
Profesor/ligjërues
Menaxher
Drejtor
Këshilltar
Administrues biznesi/organizate
3. A jeni aktiv në biznes nderkombër me aktivitetet në biznesin/organizatën tuaj?
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*Markonlyone oval.
PO
JO
4. Sa shpesh keni ndërveprim biznesor me bizneset ndërkombëtare ?

1

2

3

Jo dhe aq shumë

4

5

Shpesh

*Markonlyone oval.
5.

Cili faktor mendoni se është më kritik për bizneset vendore kur është fjala për
ndërkombëtarizim të biznesit (mund të zgjedhni më shumë se një faktor) ?

Ekonomik
Social
Mjedisor
Politik
6. Cili aspekt mendoni se është kyç për qëndrueshmërinë e biznesit/organizatës tuaj?

Aspekti Ekonomik
Aspekti Social
Aspekti Mjedisor
Aspekti politik
Të gjitha
7. A ka ndërmarrja juaj një program zyrtar të qëndrueshmërisë
(përgjegjësisë sociale)?
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*Markonlyone oval.
Po
Jo, por është në proces
Jo

8. Si e perceptoni marrëdhënien midis zhvillimit të korporatës dhe përgjegjësisë sociale?
Qëllimi i korporatës është të ndjekë fitimin maksimal dhe ka pak të bëjë me përgjegjësinë sociale

Për shkak të zhvillimit të vet, ndërmarrjet mund të injorojnë përgjegjësinë sociale kur është e
nevojshme
Përmbushja e përgjegjësive sociale mund të përmirësojë zhvillimin dhe konkurrencën e kompanisë
Qëllimi kompanisë është të ketë fitim maksimal përherë mirëpo përgjegjësia sociale është obligim i
çdokujt

9. Cilat janë forcat themelore lëvizëse për degët tuaja jashtë shtetit për të kryer përgjegjësinë
sociale?
Kultura lokale dhe filozofia e menaxhimit
Kërkesat e qeverisjes vendore
Kërkesat e komunitetit lokal
Presion nga kërkesa e punonjësve ose konsumatorëve
Kërkesat e partnerëve të biznesit
A keni ndërtuar një mekanizëm të menaxhimit të përgjegjësisë sociale për bizneset jashtë
vendit? *Markonlyone oval.

Po dhe funksionon mirë
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Po, por nuk funksionon shumë mirë dhe kërkon përmirësim
Jo, por ne planifikojmë të ndërtojmë një të tillë
Jo dhe ne nuk kemi ndonjë plan për këtë
10. Cilat mendoni se janë përfitimet e përgjegjësisë mjedisore të korporatave?
Imazhi i markës
Besnikëria e klientit
Diferencimi (pozicionimi në treg)
Plotësimi i kërkesave që dalin nga rregulloret dhe standardet
11. Sa mendoni se është rritur vlera e biznesit/organizatës tuaj nga aplikimet tuaja të kërkesave
të qëndrueshmërisë (pëgjegjësitë sociale)?
1

2

3

Jo dhe aq shumë

4

5

Shumë

Falemnderit për ndihmën tuaj!
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